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11 February 1869

Grand Rapids, Michigan

The memoirs of Rev. Cornelius Vander Meulen included the story of the death of his wife, Mrs.
Elisabeth Vander Meulen, who died during the Sunday afternoon service in the Second Reformed
Church of Grand Rapids when Rev. Peter Moerdyk was conducting worship. At the interment
service in the Zeeland cemetery on Thursday, 11 February, Rev. Albertus C. Van Raalte spoke on
I Thess. 4.13. There are many references to Rev. Van Raalte in these memoirs.
In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor of pages c. 128-139 of Ter Nagedachtenis van Rev.
Cornelius van der Meulen, Grand Rapids, Mich., 1876.

IN MEMORY

OF

REV. CORNELIUS VAN DER MEULEN

Entered According to Act of Congress in the year of our Lord,1876

by J. Strien, in the Office of the Librarian of
Congress at Washington

Grand Rapids, Mich.

"The Standard Printery," Lyon Street
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"On Saturday, Feb. 6, 1869, I went to Grand Rapids to be
there for Sunday. At that time the congregation there, because
of the age of your father-in-law, Rev. C. Van der Meulen.was
served once per month by preachers from the Classis.
Rev. A. Kriekaard, of Kalamazoo, was to preach on the
/ 9
following day, Feb. 7, which he did. After the morning service
Rev. C. Van der Meulen requested me to preach for him in the
afternoon, it being his turn. I agreed. My text was Ezek.33:5a.
Your mother had complained a little about a headache, but she was
in church.
(129)

About a quarter to four Rev. Van der Meulen, who sat

behind me on the pulpit, suddenly stood up, sped to the pew where
his wife sat and held her head. It seemed, as I thought at
first, that she had a fainting spell since the church was
overfull and the air was oppressive. To keep the people calm and
in their places I kept on preaching, but the old minister
immediately signalled to me, saying calmly: "She is dying!" This
soon became clear. Her head fell backwards -- one moment people
heard a gurgling sound in her throat and then all was quiet; she
was no longer on earth.
The commotion in the church was great so that it was almost
impossible to carry her outside. In those moments when no one
had sufficient presence of mind to pretend, it became clear that
the lady was generally repected and beloved.
As soon as she was laid on the sofa in the parsonage there
was a doctor at her side, but he confirmed our fear that she was
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dead. Thus she traded time for eternity
A few moments later the old minister told me that during the
entire sermon he watched her intently, and that she listened with
unusual attention and seemed to be having a special kind of
spiritual experience.
Just when (as far as I and my wife, who sat with her in the
same pew could rewmember) I had stated the necessity at present,
while the trumpet was still sounding, to be warned about the
brevity and uncertainty of life, she passed away. The words
which I used were as follows: Do not postpone with the promise
or the intention to be warned later; for if you believe you will
be saved tomorrow, what assurance do you have that God will not
harvest you before the morning breaks."
(130)

Thus the Lord gave us visual proof of the uncertainty

of our lives, and preached with a loud voice: "Wake up, then,
because you do not know when your Lord will come!"
Fortunately, she was prepared, and on the Lord's day from
the Lord's house she went to the rest that remains for God's
people. and transferred from the imperfect service of God to
where He is served perfectly."
We cannot here omit the comment that this sudden death of
our mother, her easy passing, so that she could hardly have been
conscious of her dying, was always pointed to by fatherks an
unusual answer to her daily prayers. Since her conversion it
was, although not without many struggles, constantly her happy
experience that He who for our sake "took upon himself flesh and
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blood, so that by his death he might destroy him who has the
power of death -- that is, the devil," and truly set free from
the "fear of death." (Heb. 2:14,15) Yet it was with her as with
most of God's children, she dreaded the dissolution and death.
Often the fear of a lengthy illness oppressed her with heavy
depression and fearful anguish of death which she imagined would
have to come before her death. A chest illness from which she
had suffered for years, but not seriously, gave occasion for
such thoughts, but she lived near to God; she had learned from
all her difficulties and fears to bring the word into practice:
Cast all your burdens upon Him, for He cares for you. (I Pet.5:7)
"Enoch walked with God: and he was no more for God took him."
(Gen. 5:24) She thought it beautiful: it was for her a desirable
matter to be taken up to heaven in Enoch's and Elijah's chariot.
Often we heard her speak of this; it was therefore also her
constant prayer, the quiet desire of her heart, that the Lord
would not let her realize her fear: that His will would agree
with hers; that He might rather give her a brief sick-bed and
easy death-bed. She was answered, answered by "Him who is able
to do immeasurably more than all we ask or imagine." (Eph.
3:20) Her death's pillow was the softest that could be spread for
here on earth. And in the manner of her dying there was, despite
remarkable answers to prayer, in a touching way the beautiful
expression found in the dearly beloved book of doctrine of our
father, 'Our death is not in payment for our sins, but only a
dying off of sin and a passageway to eternal life." (Heid.
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Catech., answer to question 42)
That father could so intimately treasure this conviction of
answered prayer mitigated somewhat the othewise shocking blow
which affected him very emotionally in his domestic life,
especially because of its suddenness. Therefore, however, his
thoughts were somewhat directed, to be able to reflect upon what/
the Lord so plainly seemed to be for her, upon what he had
through her also been for him: and this explains for us the
calm, grateful mood even at the open grave, where on Thursday,
the 11th of Feb. 1869 the earthly remains of our unforgettable
mother were laid to rest, when father called out: "Should I not
by this grave, on this beautiful day (it was like the first day
of spring!) that gives me to bury my dear one, thank my God
heartily for the outstanding gift which he gave me in her, so
many pleasant years with peace? No! I may and will not wish her
back in this world of strife from which she is now set free; I
long more to be above with her, to thank the Lord perfectly for
all the good!"
But we continue on this last sorrowful ritual. She earns a
brief mention, although it may be with no other purpose than to
(132) lead us to the outpouring of father himself with the
weekly "De Hope," in which he explains his spiritual mood under
this his difficult loss.
On Wednesday morning, 10 Feb., in the church from which on
the Sunday before her soul had fled her body and where people
could view the body, the first funeral service was held. The
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gathered crowd, among them many strangers who had never set foot
in the church, showed how, also outside of her own congregation,
she was respected and honored. Among others, a catholic woman
weeping profusely pressed in to get a last look at the deceased.
Good-hearted and mild-mannered as she always was with the poor
and those needing help, she had at one time given this needy
catholic woman some pieces of clothing. In her death it occurred
to people to show the marks of gratitude. Who can say how many
'friends" she made in this way to meet her "in the eternal
tabernacles"? (Luke 16:9)
Rev. S. Bolks, at that time still active as the minister of
the Zeeland congregation, preached an emotional, comforting
sermon in Grand Rapids, based on the words of Rev. 14:13, after
which the body, by hearse, followed by a large procession of
carriages, was transported to Zeeland, where on the following day v/
the burial would take place. It was also my sorrowful privilege,
having come from Pella, Iowa, to be with him, and I will never
forget with what calmness and control father spoke to me at our
first meeting (it was midnight when I arrived, and seeiy.yhim, my
heart was touched): "It is still a question if she is really
dead!" I understood he wished for us who stood with him
emotionally affected, to be somewhat encouraged especially after
the declaration of the doctors that the reality of mother's death
was not yet beyond the farthest doubt: but I also had understood
from father's words how much he himself needed comfort and
(133) encouragement, how dearly he wished to keep his wife, how
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afraid he already felt his lonesomeness would be, how reluctantly
he saw the last spark of hope that still fickered in his bosom
extiguish itself Then on Thursday morning the delivery of the
surrendered corpse gave freedonl to begin the funeral services in
Zeeland. Having introduced I Thess. 4:13, Dr. A.C.Van Raalte was
here for the gray Evangelistic servant, his children and
relatives and a large crowd gathered in the church, the cordial
mouthpiec#e, the intelligent teacher, the healing comforter. At
the end of this sermon and under its deep effect, the funeral
procession moved to the grave where the coffin, being lowered
into the grave, Rev. A.C.Kuijper expressed the comfort which says
that missing those of us who die in Jesus gives us the
resurrection from the dead. And then, after this moving address,
Rev. E.C.Oggel ended the ritual with a heart-felt prayer and as
we all returned from the grave , we heard father in a calm but
commanding tone speak the words of the Apostle Paul: "Sorrowful
but always rejoicing": (II Cor. 6:10a.) What he soon thereafter
wrote for "De Hope" was a development of those words, of that
attitude..
AN EXPRESSION OF GRATITUDE
After the death and funeral of my dear and beloved wife,
Elizabeth G. Van der Meulen, nee Van de Rovaart,
In the first place to my Covenant God and Lord Who allowed
me to have her for years; with whom I served God, for Whom we
lived together; who was for me a help in life, a wise counselor
in many circumstances, a support and comrade in rials; who,
\t
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enabled by piety, was an example of modesty, gentleness and
humility, who has reared and instructed children for the Lord and
His service, who next to God have so much to thank her for; of
whom some few triumph with her and the rest are still striving;
who was a striking example by doctrine and life, in the
fatherland and in this country, who belonged to the peaceful in
Israel, who encouraged the servants in God's church, revived in
body and spirit, who has washed the feet of the saints, fed,
clothed and comforted the poor. And God has glorified His grace
in that she was always poor in spirit, in her own eye the least
of the saints. And that purified gold showed so many hallmarks,
and she stood always as new. She could not live without God and
His fellowship. For that she sighed and prayed. To that end she
selected the most pious writers to instruct her, of which always
a stack lay on the table at her place. Never would she retire
before she had fed her soul for an hour or a half an hour with a
portion of some pious work. Should I not thank my God for such
an example, and that for 41 years? Should I not acknowledge to
the Lord that He transported her when she was ripe for the
heavenly life and make for her a funeral procession of the church
of God and that the angel of death made haste to transport her in
a single moment; while she was busy serving her God here in His
house below, raised the curtain and took her on wings upwards to
the higher House in the dwelling of the Father? Should I not
thank my God for such an easy and sudden death by which the prick
and fear of death is taken away? Yes, eternal thanks, God of my
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and all my ways!
And should I not, besides, be thankful to God that so much
heartfelt participation is evident in so many colleagues and
other brothers and sisters, of so many friends? Thanks,
heartfelt thanks, brother consistory and congregation members of
Grand Rapids! for your evident respect and love in doing all for
me, to arrange the entire funeral, so orderly, so honoring, even
that you accompanied her funeral procession to Zeeland where our
family plot is located, that the honorable consistory carried the
lady into God's house, and that then you so delicately, so
respectfully, delivered the body to the honorable consistory of
Zeeland to bring her to the grave the next morning. Should I not
be grateful that you participated in the ceremony to the end and
then bade me such an impressive farewell?
Thanks to all the friends of Grand Rapids who attended the
body and all who took part so cordially.
Grateful thanks, friends from Grandville! that you,
entirely on your own, out of love and respect, began to toll the
death knell when we approached your village and passed through it
until we could no more be seen. That participation touched my
heart, and again I say, hearty thanks.
Warm thanks, colleagues, for your participation, so
effective, so comforting in our trouble. 0, how much gratitude I
owe, besides God, to my brother Rev. Bolks. How my heart was
revived, and that of my family and congregation, and the large
crowd that had come to God's house in Grand Rapids when you
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comforted and strengthened us with Rev. 14:13: "Happy are the
dead who die in the Lord. Yes, says the Spirit, for they rest
from their labor and their writ follow them."
4
Humble and heartfelt thanks to my worthy and beloved
brother, Dr. A.C.Van Raalte, who with his wife came to Zeeland to
pay respects to their so gently beloved sister, and pour comfort
into the broken hearts of me and my children,and which the Lord
also desired to pour out when his Reverence first read to us I
Cor. 15 verses 19-50, and then took for his text I Thess.
4:14,"not grieving as those who have no hope." 0, how my soul
(136) soared. How strong I felt in my God. 0, how did his
Reverence bring out the privilege of God's children, especially
those who have brought forth piety„ what a witness they give and
leave to the world. 0, how good it was for us all to be gathered
in God's house around that deceased one, who by her gentle face
told us: " They rest in their lodgings, all that walked in
righteousness." It was a foretaste of Heaven, that which we saw,
heard, believed, and hoped.
Hearty thanks to all the colleagues of whom so many came to
participate.
0, how I felt revived in your fraternal circle, what a
privilege to practice the communion of the saints. How good it
was for my heart, while we stood about the open grave, to be
spoken to by my old friend, the Rev. Kuijper, when he said that
it was an honor and a need for him and to point out having had a
30-year unbroken friendship and fellowship with the deceased and
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Maar de dood onlziet goene banden of betrekkingen, ook de
teerste, de heiligste niet. "hard als het graf," ook de kinderen Gods moeten de beteekenis van die schrift-woorden
ondervinden. Oók vader leerde er de diepte van •kennen.
't Was te Grand Rapids dat bij, op 88 jarigen leeftijd, zijn
aardsche steun en hulpe, zijne irmiggeliefde huisvrouw,
Elizabeth van der Rovaarl, door den dood eensklaps aan
zijne zij.de zag wegvallen. Op Zondag den 7den Feb. van
't jaar 1809, terwijl ze Zich in het door haar zoo hoog geschatte Gods-huis beyond, ontsliep zij, onder de prediking
van den dienstdoenden theologisehen sludent,- W. Moerdijk,
zacht en kalm, en schijnbaar zonder eenigen den minste»
doodsangst, in haren Heiland, Wien zij ook daar aanhad, um
"in een punt des tijds " overgeplant te worden in dien
Hemel "waar w' altijd onze feesten vieren. en '1 eeuwig.
eenwig-Zondag is."

Omstreeks kwai tier voor vier ure stond Ds. Van der
Meulen, die achter mij op den preekstoel zat, eensklaps op,
snelde naar de bank waar de jufvrouw zat, en hield haar
hoofd vast. Het scheen, althans ik dacht eerst, dat eene
flaauwte haar bevangen had, dewijl de kerk opgevuld, ja
overvol en de lucht benaauwend was. Om het volk bedaard
en op zijn plaats te houden, bleef ik aan het prediken; doch
de oude domine wenkte mij dadelijk toe. zeggende met bedaardheid: "Zij sterft!" Dit was dan ook spoedig duidelijk. Haar hoofd viel achter over—een oogenblik hoorde
men een gorgelend geluid in hare keel en alles was stil; zij
was niet meer op aarde.

Doch laten wij- ons dour Broeder W. Moerdijk, titans herder en leeraar op de plek waar vader zoo lang en zoo trouw
gearbeid heeft, deze diep ingrijpende gebeurtenis heschrijven:
." Gaarne," zoo begird. hij, •• voldoe ik. zoo nanwkeurig
mogelijk, aan uw Verzoek om een kort verslag van bet overlijden van uwe nu zalige schoonmoeder.
Op Zaterdag, Feb. G. 1809, begat' ik mij :mar Grand
Rapids om aldaar den rustdag door te brengen. . Destijds
werd de gemeente aldaar. wegeris den ouderdom van Ltweu
schoonvader, Ds. C. Van der :Heulen, eenmaal in de maand
bediend door de predikanten der Classis.
Ds. A. Kfiekaard, van Kalamazoo, zou den volgenden dug.

Feb. 7, prediken, hetwelk hij ook deed. Na de morgen
Godsdienst verzocht Ds. C. Van der Melden mij om des namiddags, zijnde zijn bend, voor hem Le prediken, waarin ik
bewilligde. Mijn text was, Ezech.
5«. Uw moeder
had een weinig geklaagd over hoordpijn. doch was loch ook
in de kerk.

De opschudding in 't kerkgebouw was groot zoodat hel
bijna onmogelijk was haar naar buiten te dragen. In die
oogenblikken, teen niemand tegenwoordigheid van geeSt genoeg bezat om te veinzen, bleek het duidelijk dat de jut
vrouw algemeen geacht en bemind werd.
Zoodra lien haar op de sofa in de pastorie gelegd had.
was er een geneesheer aan hare zijde: doch hij bevestigde
onze VPMC. dat zij Clood was. Aldus verwisselde zij den'
lijd -met de eeuwigheid.
Eenige oogedblikken later vertelde mij de oude doutine
dal hij gedurende de gansche pródiking met aandacht haar
had gade geslagen, en dal zij buitengewoon ernstig luisterde
(in in cone bijzondere geestesstemming scheen te verkeeren.
Juist toen (zoover ik en mijne gade, die met haar in dezelfde bank zat, ons kunnen herinneren) ik de toehoorders
bepaalde bij de noodzakelijkheid van heden. terwijl de
bazuin nog geblazen werd, zich te loten waarschuwen, wegens de kortstondigheid en onzekerheid des levens. ontsliep
zij. De woorden die ik gebruikt.: waren als volgt: "Stelt
niet MI niet de belofte of '1 voornemen om in de toekomst
morgen te
.13 Le laten waarschuwen: -want al gelooft
zullen laten zalig-en, wal verzekering licht gij dal God u Diet
zal . wegnutaijen °or de morgen aanbreekt.''
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Dus gg de Heere een zigtbaar bewijs van de onzekerheid
van oils geven, en predikte Hij met krachtige roepstem :
"Waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heer
komen zal !"
"Gelukkig, zij was bereid, en op 's Heeren dog, uit
's Heeren huis, ging zij in de rust die er overblijft voor Gods
yolk, en werd zij verplaatst uit die gebrekkige dienst van
God, daar waar hij gediend wordt in volmaaktheid."
.
Wij kunnen hier de opmerking niet achterwege laten, dat
dit plotseling overlijden onzer moeder, haar zacht uiteinde,
zoo dat zij zich des stervens naauwelijks kan bewust zijn
geweest, door vader altoos is aangemerkt geworden als eene
bijzondere verhooring van hare dagelijksche verzuchtingen.
• Sinds hare bekeering was het, schoon niet zonder menifluldigen strijd, doorgaans hare blijde ervaring geweest, dat Hij
Die om odzentwil "des vleesches en bleeds deelachtig geworden is, opdat Hij dogr den dood te niet doen zou dengen, die het geweld tie's doods had, dat is, den duivel," ook
waarlijk van de "vreeze des doods" . verlost. (Heb. 2: 14,
15.) Toch ging liet haar gelijk de meesten van Gods kinderen: zij zag zeer tegen. de ontbinding, tegen het sterven zelf
aan. Veeltijds knelde hear de vrees van een langdurig
ziekbed, van Zware benaauwdheden en bange doodsangsfen,
die zij zich voorstelde dat hare ontbinding welligt zouden
moeted voorafgaan. Eene borstkwaal waaraan zij, hoewel
in geen erge Mate, eenige jaren geleden heeft, gaf don ook
wel eenigzins tot zulke gedachten aanleiding, fly: zij leefde
nabij God; zij had geleerd ender alle hare bezwaren en
vreezen het woord in leoefening te brengen: "Werpt al
uwe bekommernis op Hem, want Hij zorgt Voor u." (1 Pet.
5: 7.) "Henoch dan wandelde met God: en hij was niet
meet.; want God nam hein weg," (Gen. 3: 24.) Het kwiun
haar zoo liefelijk voor; 't was haar zulk cone begeerlijke
zaak, als met een Henochjs en Elia's wagon ten Ilemel le
warden opgenomen. Dikwijls hoorden \ vij 't haar bespre-'„,
ken, I was daarom ook haar gedurig gel cd, de stifle zuelit
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haars harten, dat de Heere tech hare vreezen niet mogt verwezenlijken ; dat Hij haar indien het met Zijn wil overeen.
kwam, liever een ^ kortstondig ziek- en een gemakkelijk sterf- j
bed geven mogt. Zij werd verhoord, verhoord door "Hem
Die magtig is meer dan overvloedig. te doen, boven al Wat
wij bidden of. denken." (Efez. 3: 20.) Haar doodspeluw
was de zachtste die haar op aarde is gespreid geweest. En
in het h o e van hear sterven werd, nevens opmerkelijke gehedsverhooring, op treffende wijze de zoo schoone uitdrukking in het dierbaar leerboek onzer vaderen bevestigd:
"Onze dood is geene betaling voor onze zonden, maar alleen eene afsterving der zonden, en een doorgang tot het
eeuwige leven." (Heid. Catech. antw. op vr. 42.)
Dat vader deze overtuiging van gebedsverhooring zoo innig koesteren kon, matigde eenigszins den anders zoo schokkenden slag, die hem vooral ook door het plotselinge er van,
hi zijn huisselijk leven zeer gevoelig trof. Daardoor • toch
werden zijne gedachten eenigermate van zijn verlies afgeleid, om na te kunnen denken over 't geen de Heer zoo duidelijk gebleken was voor haar te zijn, over 't geen de Heer
door haar ook voor hem was geweest; en dit verklaart ons
zijne bedaarde, erkentelijke zielstemmingzelfs bij de g,eopende groeve, waarin op Donderdag den llden Feb. 1869, hel
stoffelijk overschot van onze onvergetelijke moeder ter ruste
werd gelegd, waar vader uitriep : "Zou ik bij dit grat, op
.dezen schoonen dag ('t was als het ware een eerste lentedag!) die God mij geeft om mijne dierbare te begraven,
mijnen God niet hartelijk danken voor dé uitnemende gave
die Hij mij in haar zoo vele genoegelijke ^ jaren met *•reugde
heeft doen bezitten? Neen! ik mag, ik will ha& Met terug
verlangen in dit worstelperk, waaruit zij nu veriest is; ik
verlang meer om dear boven bij haar te zijn, om met hoar
voor al het goede den Heer in volmaaktheid te danken!"
Meal- wij loopen op die laatste treurige pleg,tigheid reeds'
imoruit. Zij verdient in 't kort te worden vernield, al ware
het ook met geen voider doel dan om ons lot de oniboeze-
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mint -van vader zelven in te leiden welke, voor- het- weekblad " De Hope" geschreven, zijne zielstemming onder dit
zijn zwaar geleden verlieQ verklaart.
In den voormiddag van Woensdag, 10 Feb., had te Grand
Rapid, in het kerkgebouw, waaruit den Zondag te voren.
hare ziel het lig,chaam ontvloden was en waar men ter bezigtignig •het lijk gepláats had, de eerste lijkdienst plants.
De toegevloeide menigte, waarvan vele vreemdelingen, die
de gangen van dat kerkgebouw nooit te voren betreden
hadden, bewees hoe zij ook buiten hare eigene gemeente in
achting emeere werd gehouden. Onder anderen drong er
ook eene Roomsche vrouw tusschen die menigte door om
onder een vloed van tranen, nog eens een laatsten blik op
de overledene te werpen. Goedhartig en mildgevend als zij
altijd jeghns armen en hulpbehoevenden was, had zij deze
behoeftige Roomsche vrouw eens eenige kleeding,stukken
gegeven. In haren dood kwam men haar daarvoor nog de
blijken van erkentelijkheid betoonen. Wie zal zeggen, hoevele "vrienden" zij zich op deze wijze heeft gemaakt. om
(I Aak.
haar te " ontvangen in de eenwige tabernakelen
16:9).
Door Ds. S. Bolks. toen nog als leeraar der gemeente te
Zeeland werldaam, werd te Grand Rapids eene gevoelvolle,
vertroostende leerrede uitgesproken, gegrond op de . woorden Openb. 14: 13, na afloop waarvan het lijk, per lijkkoets, gevolgd door eene aanzienlijke processie in rijtuigen.
naar Zeeland werd vervoerd, alwaar den volgenden dag de
begrafenis. zou plaats hebben. 't Was nok mijn treurig
veorregt mij daar, uit Pella Iowa, overgekomen, bij den
rouwstoet tiamte sluiten, eá nooit vergeet ik met welk eene
kalnite en bedaardheid vader mij bij die eerste ontmoeting,
Ft was middernacht toen ik aankwam, en hein ziende werd
`mijn hart beworjen) toesprak: "'t Zal nog de vraag zijn of
zij wel doód is!" Ik begreep: bij wilde ons, die bewogen bij hem stonden, nog eenigszins moed inboezemen, nithoofde ook volgens het getuigenis der geneesheeren, de
•/
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werkelijkheid van moeder'S dood nog niet boven :2denslaalsten twijfel verheven was : maar ik las ook uit vader's woorden, boe zeer hij zelf aan troost en moedgeving behoefte had,
boe zielsporne hij zijne gade nog had willen behouden, hoe
bang hem reeds toen 't gevoel zijner eenzaamheid was, hoe
noode hij het laatste vonkje van hoop dal er nog in zijnen
boezem smeulde, zag uitdooven. Dan, on Donderdag morgen, gaf het tot ontbinding ovehregane lijk vrijmoedigheid
om met de lijkdienst te Zeeland een aanvang te maken.
Naar aanleiding van 1 gloss. 4: 13, was Dr. A. C. Van
Raalte hier, voor den grijzen Evangelic dienaar, zijne kinderen en betrekkingen en eene groote schare in het kerkgebouw vergaderd, de hartelijke tolk, de leerzame onderwijzer,
de zalvende trooster. Aan het einde dezer predikatie en
onder haar diepen indruk, bewoog zich de lijkstoet naar het
graf alwaar de lijkkist in de groeve bijgezet zijnde, Ds. A. C.
Kuijper den troost uitsprak die, bij 't gemis van onze ill
Jezus ontslapenen, de opstanding der dooden ons geeft. En
toen, na deze opbeurende toespraak door Ds. E. C. Oggel in
eene hartelijke g,ebeds-nitstorling de plegtigheid besloten
\vas en wij alien terug keerden . van het graf, hoorden wij
Vader, op kalmen maar aangrijpenden Mon, de woorden
van den Apostel Panlus uitspreken: "Als droevig zijnde
doch altijd blijde.- (2 Cor. it: 1094 Wat hij spoedig
daarna voor "De Hope ter neer schreet; 't is van die
woorden, van die stemming, de verdere uitbreiding.
't DANKBETUIGING
NA IIET OVEFILLIDEN EN HET TER AARDE BESTELLEN VAN MIJNE
GELIEFDE EN DIERBARE GADE, ELIZABETH G. VAN DER MERLEN,
GEB. VAN .DE ROVAABT.
In de eerste plaats aan mijnen Bond-God en Heer, Die
mij zulk een geschenk gaf en jaren deed bezitten ; met wie
ik God diende, voor Wien wij te zamen leefden ; die voor
Mij eene hulpe was in het leven, een 'wijze raadgeefster in
vele onistandigheden, een steun en medestrijder in de beproevingen ;* die door Godsvrucht veredeld. een voorbeeld
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Was' iederinheid, zachtmoedigheid en aokumed ; die kinderen g,keeld en
b gekweekt heeft voor den rneere en Zijnen
dienst, die naast God aan haar, o, zooveel te danken hebben;
waarvan eenigen met haar triomfeeren, en de overige nog
strijdende zijn; die een sprekend getuige was door leer en
leven, in het oude- vaderland en in dit land, die behoorde:
tot -de vreedzamen in Israel,' die de dienaren in Gods kerk
bemoedigde, verkwikte naar ligchaam en geest, die de
heiligen de voeten heel" gewasschen, de armen gevoed, gekleed en`vertroost heel'. Daar God zoo Zijne genade aan
heelt verheerlijkt, dat zij altijd was de arme van geest, in
hare oogen de minste der heiligen. En dat zoo gelouterd
goud droeg zoo vele keurstempels, en zij stond altijd naar
nieuwe. . Zij kon zonder God en Zijne gemeenschap niet
Daardoor was zij eene zuchtster en bidster. Daartoe
koos zij de Godvruchtigste schrijvers om haar te onderwijzen, waarvan ook altijd een stapel op tafel lag voor hare
'zitpláats. ^Nooit zou zij ter ruste gegaan zijn, voor dat zij
een uur of een half uur hare ziel gevoed had door uit een
Godvruchtig werk een stuk gelezen te hebben. Zou ik
mijnen God, niet danken voor zulk een voorbeeld, on dat
meer dan 41 jaren? Zou ik den Heere niet erkennen, dal
Hij haar, die rijp was voor het hemel-leven, de kerk van
God tot hare sterf-koets maakte, en de Engel des doods
haast maakte om haar in een enkel °opal& over te voe.ren ; terwijl zij bezig was om haren God te dienen, hier, in
Zijn huis beneden, het gordijn opschoof en met vleugelen
opwaarts nam in het hooger Huis, in de woningen des
Vaders? Zou ik mijnen Heer niet danken voor zulk een
zachte en plotselinge ontbinding, dear zoo de prikkel en
angst del doods is weggenomen ? Ja, eeuwig dank. God van
mijn lev07en al mijne paden!
. .En zoulcriu niet, benevens aan God, erkentelijk zijn dab
er zo° vele innige deelneming is bewezen, door zoo vele
ainhtAremders en andere broeders en zusters, door zoo vele
vriendén ? Dank, ihnigen dank, broeders, kerkenraad en

gemeente van Grand Rapids ! voor uwe kelooncle akiting
en liefde in alles voor mij te doen, de geheele begrafenis te
regelen, zoo ordelijk, zoo eervol, zelfs dat gij met lijkkoetsen
haar vergezeldet naar Zeeland, waar ons familie graf gelegen is ; dat de Eerw. kerkeraad het lijk droeg in God'S huis,
en dat gij toen zoo kiesch, zoo hoogachtend het lijk overgaaft aan de zorg van den Eerw. kerkeraad van Zeeland,
om haar den volgenden morgen ten grave te brengen. Zou
ik niet erkentelijk zijn dat gij aan de plegtigheid deel naamt
ten einde toe, en daarna van mij zulk een indrukwekkend
afscheid naamt
Dank aan al de vrienden vans Grand Rapids, die liet lijk
vergezelden, en alien die zoo innig deel namen.
Erkentelijke dank, vrienden van Grandville! dat gij zoo
geheel uit eigen beweging, uit liefde en achting, de dood-klok
begondet te kleppen, toen wij uw dorp naderden en doorirokken, tot wij uit uw gezigt verwijderd waren. Die deelneming trof mijn hart, en ik zeg u nogmaals hartelijk dank.
Warme dank, ambtsbroeders voor uwe deelneming, zoo
doordringend, zbo troostend in onzen druk. 0, wat dank
ben ik verschuldigd, naast God, aan mijn broeder Ds. Bolks.
Wat werd mijn hart verkwikt, en dat van mijne familie en
van de gemeebte, en van de talrijke schare, die opgekomen
was naar Gods huis te Grand Rapids, toen gij ons troosttet
en versierktet uit Openb. 14: 13: "Zalig zijn de dooden die
in den Heere sterven. Ja, zegt de Geest, want zij rusten
.van hunnen arbeid, en hunne werken volgen hen na.'?
Ootmoedige en innige dank aan mijnen waarden en beminden broeder, Dr. A. C. Van Raalle, die niet zijne gade
opgekomen was naar Zeeland, om de laatste eer te bewijzen aan humie zoo teeder beminde zuster, en mij en mijne
kinderen troost in onze gewonde harten te storten, hetwelke
de Heere ook beliefde te schenken., toen ZEtv. eerst voor' las 1 Cor. 13 vers 19-30, en daarna tot text nam 1 Thess.
4: 14, "niet bedroefd als degene die geene hoop hebben."
Och, wat kwam mijn ziel er boven op. Wat sterkte gevoel-
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•- /40-,-ikOrisinijnen .God. .0, wat deed ZEw. uilkomen het
v&irregt van Gods kinderen, vooral van diegene, die in
Godsyrucht hebben uitgemunt, welk een getuigenis zij geven
en nalaten aan de wereld. 0, wat was het ons allen goed,
in Gods huis geschaard rondom die doode, die op haar zacht
gelaat ons predikte: "Zij rusten op hunne slaapsteden,
alien die in opregtheid gewandeld hebben." Het was een
voorsmaak des Hemels, hetgeen wij hoorden, zagen, geloofden en hoopten.
"Innigen dank aan al de ambtsbroeders, die zoo talrijk
waren opgekomen uit deelneming.
0, wat gevoelde ik mij verkwikt in uwen broeder-kring ;
wat een voorregt gemeenschap der heiligen te oefenen.
Wat was het mij zalig voor het hart, terwijl wij rondom het
open. graf stonden, door mijn ouden vriend, den Eerw.
Ds:ikuijper, te worden toegesproken, waarbij hij zeide dat
hetliern eene eer en eene behoefte was aan te merken, een
30 jarige onafgebrokene vriendschap en gemeenschap te
hebben gehad met de overledene en met den levende; wat
ZEw. en de zijnen genoten hebben in den vriendenkring, en
dat haar aandenken tot zegening. zou blijven. Hoe daarna
mijn- zoon in het Evangelie; daar de Heere mij heeft willen
gebruiken als een hand aan den weg, om hem kot Christus
te leiden, (ik bedoel den Eerw. E. C. OggeD, in hei gebed
bij het graf, God zoo ootmoedig., zoo hartelijk en gedvruchtig dankte voor de vele blijken van liefde, genoten van die
godvruchtige, die in het vreedzame graf was nedergelaten
dankte en bad voor mij en mijne weenende kinderen en
kinds-kinderen. 0, wat was de Heere op dien Godsakker
der dooden tegenwoordig!
Opregle dank worde u toegebragt, dokters van Zeeland,
deleeren Van den Berg en Baert, voor uwe zorg en belangstelling, toen ik UEd. verzocht het lijk te examineeren
of het waarlijk dood was. dewijl het reeds de vierde dag na
hetfp0Wen was, en zij scheen te liggen in een zachten slaap.
Hae?..Jonvermoeid in den avond, en in den nacht, en des
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morgens werkzaam waren naar de wezenlijkheid te onderzoeken. Men kon zich geen verbeelding maken-dat zij wet:kelijk dood was, doch de Heere bewerkte het zoo, dat op
den morgen van de begrafenis bij hun laatste onderzoek, al
de teekenen van werkelijke ontbinding aanwezig waren, en
Dr. Van den Berg de moeite nam om aan mijn huis nog do
verzekering te brengen, dal wij haar op zijne verantwoording ten grave konden brengen. 0. wat zijn vriendschap
en getrouwheid te waardeeren ; welk een zegen. voor eerie
plaats, daar zulke geneeskundige hulp aanwezig is!
Hooge dank zij u toegebragt, Eerw. kerkeraad van Zeeland die met blijdschap de zorg, UEw. opgedragen door den
kerkeraad van Grand Rapids veryuldet, en den liefdeplicht
betrachttet om uwe dierbare zuster ter woonplaats te brangen.
Dank, broeders en gemeente, die uwe tranen deedt ylOe
uit oude betrekking, daar wij in vroegere dagen zooveet
elkander hadden en er zulke naauwe banden gelegd zijn.
Hartelijké en gevoelige dank, Hoog Eerw. Prof. in de
Godgeleerdheid, en President en Professoren van "Hope
College," die met uwe gaden de overledene de eer hebt aang,edaari om haar grafwaarts te vergezellen, uwe deelneming
le betoonen en met uwe tegenwoordigheid, benevens de
studenten der Theologische klas en van de College, ook den
lijkstoet te volgen.
Warme dank, gemeente van Zeeland, met de talrijke opgekomenen van Holland en de vele honderden uil de nederzetting. die zamen gevloeid waren.
Daar stond ik alleen. Zij was aan mijne zijde gevallen,
mijne kinderen en kinds-kinderen weenende naast mij.
Haar eenig,e broeder en zijne gade en zoon stonden als verplet en diep bewogen, starende in het graf. God schenke
hun troost en leering nit dat sterven, opdat wij allen haar
volgen in leven en iri sterven. •Wij stonden daar op den
akker der dooden weenende, doch niet als degene tile geene
hope bebben• Wij govtiehleu wat bet was deel te (hebben
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nan tairistue verzoenend lijden, en dood, maar ook aan zijne
opstanding. . Wij zagen door het geloof, dat Hij, de eersteling der ontslapenen, ons zal opwekken met Hein, en als de
gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, den Vader zal voorstellen, am niet Hein te doelen in dë bruiloft des Lams. En
terwijl wij daar rondom liet graf verzonken Waren in géloofsbesdiouwingen, in hoop versterking, werd de liefde gevoeld tot Goden den Zaligmaker, benevens de gemeenschap
der gezaligden die ontslapen zijn, terwijl God uit den Hemel
ons verkwikte met de natuurlijke zon, die hare verwarmende stralen op ons deed nederdalen, daar wij in geen maanden zulk een acmgenamen dag ontvangen hadden. Hij was
gelijk de schoonste lente dagen die wij kunnen hebben.
Alles trok ons tot God en naar boven, zoo dot wij moesten
zeggen 'God is goed!"
Ik gevoelde het mijn plicht u allen te erkennen, en beveel
Mt in uwe gebeden aan. Ik heb behoefte aan gemeenschap
en gebed. God maakt het goed; als de wonde wat pijnlijk
drukt, ondervind ik gedurig dat Hij verbindt. •
Liefhebbende Broeder on Vriend,
C. V. D. MEULEN.
(Was geteekend)
•• Het hart kent zijne eigene bittere droefheid." Zoo
heeft ook vader het best de diepte van zijn .eigen lijden ge'kend. Wij treden het heiligdom zijner smart niet verder
binnen. Wij gaan die eerste weken van diepe droefheid,
maar ook innerlijke opbeuring, voorbij, om in 1 kort melding te maken.v(m zijne
REIS NAAR HET OUDE VADERLAND.
welke in den zomer deszelven jaars plaids had. Door
zijnen kerkeraad waren hem, tot zijne rust en. herstelling,
zeer welwillend eenige vaeantie weken aangeboden, waarvan hij tot in het laatst der maand April gebruik maakte.
. Intusschen' had de classis van Holland in hare gewone
yoorjaarsLvergadering, het wenschelijke besproken om met
de.brO:ge-rs. in Nederland de gemeenschap te.onderhouden.
Ï9'.
.Oggel was, als middel daartoe, liet oog geves-

tig,d. Men meende, een bezoek aan zijn vaderland zou' ter .
bevordering zijner (toen reeds wrakke) gezondheid kunnen
strekken, en ten einde ZEw. daartoe eene gelegenheid to
openen, die men hoopte dat hij tevens als roeping zou kunnen aanmerken, werd hij door de classis aangezocht, zich
eene benoeming als afgevaardigde naar de Synode der Chr.
Afg. kerk, die den 15den Junij te Middelburg, provincie
Zeeland, Nederland, stond gehouden te worden, te laten
welgevallen. Om zoo veel mogelijk te verzekeren dat onze
kerk op die Synode zou worden vertegenwoordigd, ook in
ge-Val Ds. Oggel niet kon gaan, werden hem vader, Ds. C.
Van der Meulen als Secundus en Ds. S, Boas als Tertius
toegevoegd. Toen Prof. Oggel, met wien vader gaarne deze
zending zamen zou helben uitgevoerd, zich genoodzaakt zag
voor die benoeming te bedanken, drong het gewigt der zaak
onzen vader zoo veel te meer. Hij bleef dan ook niet lang
besluiteloos. In de omstandigheden waarin hij verkeerde,
zag laij er Gene goede Voorzienigheid in Die hem voortwenkte. In den avond van Mei 22 sprak hij mar aanleiding van
1 Joh. 2: 28 een tijdelijk afscheidswoord tot zijne gemeente, aan het einde waarvan hem door de gemeente de hem
bemoedigende regelen (Ps. 68: 11, in rijm) werden toegezongen:
•• U zullen, als op Mozes' bee,
Wanneer uw pad loopt door de zee.
Geen golven overstroomen."
En nog de zelfde week hevond hij zich op de groote wateren.
, eene voorspoedige zeereis, betrad hij den 14den
Junij, "verblijd in God, doch niet zonder ontroering," den
vaderlandschen bodem, welken hij 2;2 jaren te voren verlaten had. Hij was juist in tijds te Rotterdam aangekomen
om den volgenden dag in gezelschap van de broeders, Rrumrnelkamp, De Cock, De Moen, Dosker, en andere leden der .
•Synode, per stoomboot naar Middelburg te vettrekken, ten
einde daar, in de Gasthuis-kerk, waar voor ine41ilan eerie
eetiw de zalige nagedachtenis van den Godvruclitigan vader
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